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ABSTRAKT:
Për punimin e temës së diplomës kam zgjedhur projektimin e ndërtesës se banimit Vilës që
shërben për akomodimin e pesë antarëve familjar (familjes sime), në komunën e
Prizrenit(Reqan), fshati Sredskë. Vila quhet “Vile Malore” pasi që lokacioni ku do të ndërtohet
është kryesishtë malor dhe me një teren të pjerrët. Ndërtimi i kësaj vile ka siguruar “arratisje“
përfundimtare nga stresi i punës dhe ritmi tensionus i jetës në qytet .Ideja për ndërtimin e viles
erdhi nga mendimi i njëjtë nga të gjithë antarët e familjes sime, ku së bashku vendosëm te kemi
nje vendë ku të relaksohemi nga natyra dhe qetësia që ka ky fshatë . Kjo ndërtes banimi do
projektohet në bazë të kërkesave të veqanta nga secili prej nesh.
Pakënaqësit e paraqitura : Sipas lokacionit dhe tipologjisë ky ndërtim banimi klasifikohet si :
‘Vilë Malore me program të zgjeruar ku kërkesat rrjedhin nga nevojat dhe nevojat shpesh vijnë
edhe nga dëshirat dhe qasjet e reja në kohë dhe hapesirë. Pasi që vilat familjare ofrojnë një mori
hapësirash që janë të zakonshme ato ofrojnë edhe grupacione më të zgjeruara si rekreim , kthina
për aktivitete profesionale dhe sportive si dhe për musafirë , ku mendojmë integrimin e tyre .
Ajo që i karakterizon këto vila është po ashtu edhe ambienti ku vendosen , ku funksioni ”rrëshqet
në peizazh përmes formës dhe hapet në të përmes vizurave mbreslënëse. Pra lodhjet dhe
ngarkesat e tepërta kan arritur rezultat të pakënaqur për të gjithë ne.
Fillimisht kemi biseduar të gjithë së bashku si familje për shqetësimet që kemi në një apartament
ku jetojmë aktualisht , problemet me hapësirat e ngushta ,lëvizje jo e lirë , mungesa e ambientit
të pastërt (natyrës) etj . Kemi arritur tek një përfundim sa me komod ,real dhe funksional për
vilen e familjes tone , ku mendojm që kemi bërë zgjidhjen më të mire të mundshme .
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Për të përfunduar me sukses dhe për të realizuar punimin e grades Bachelor, kërkohet përkushtim
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Në realizimin e kësaj temë diplome dhe jo vetëm kanë kontribuar shumë persona. Fillimisht
falenderoj Institucionin e Kolegjit UBT, të cilët kontribuan në formimin tim professional duke
përfshirë të gjithë kuadron dhe në veqanti Departamentin e Arkitekturë dhe Planifikim
Hapësinor.
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1.HYRJE

Qysh nga antikiteti Vila ka siguruar një “arratisje”
përfundimtare nga stresi i punës dhe ritmi tensionues i
jetës në qytet. Si një tipologji e ndërtesave të banimit,
vila ka qëndruar me shekuj, gjithnjë duke siguruar
qetësi dhe bukuri për ata që tërhiqeshin brenda mureve
të saj për të shëtitur përmes kopshteve që e rrethonin
atë. Si e tillë Vila zënë një vend qëndror në historinë e
arkitekturës Perëndimore.

Fig.1.Villa Foscari, Andrea Palladio, Venezia 1570
Në gadishullin Italian qysh nga antikiteti dhe përsëri më vonë gjatë Renesancës, ideja e një
shtëpie të ndërtuar larg nga qyteti në një shtrirje natyrale, e ka tërhequr imagjinatën e patronëve
të pasur dhe arkitektëve. Përderisa forma e këtyre strukturave ka ndryshuar me kohë dhe
lokacioni i tyre është bartur në rrethina të qyteteve por edhe në lokacione urbane në shtrirje me
kopshte, parimi thelbësor i dizajnit ka mbetur në ekspresionin arkitektural të një shtrirje idilike
për aktivitete kulturore dhe tërheqje shpirtërore në një strehë banimi larg nga qyteti. Pas
Renesancës, vila u shfaq përtej kontekstit Italian si një formë arkitekturale e ripërtërirë dhe e
rimagjinuar përmes Evropës Perëndimore dhe pjesëve tjera të botës të influencuara nga kultura
Evropiane.[1]
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1.HISTORIKU I VILAVE
Një vilë është një lloj shtëpie që fillimisht ishte një shtëpi e lashtë romake e klasës së lartë.
Që nga origjina e saj në vilën romake, ideja dhe funksioni i një vile ka evoluar në mënyrë të
konsiderueshme. Pas rënies së Republikës Romake, vilat u bënë komoditete të vogla bujqësore,
të cilat u fortifikuan gjithnjë e më shumë në Antikitetin e Vonë, ndonjëherë të transferuara në
Kishë për ripërdorim si manastir. Pastaj ata gradualisht u ri-evoluar përmes Mesjetës në shtëpitë
elegante të klasit të lartë të vendit. Në gjuhën moderne, "vilë" mund t'u referohet llojeve dhe
madhësive të ndryshme të banesave, duke filluar nga vilë e dyfishtë gjysmë të shkëputur
periferike në banesa në ndërfaqen wildland-urban

Termi villa i destinohet llojeve të shumta të strukturave të cilat ndajnë në vete një shtrirje
natyrale apo qëllim agrar. Të përfshira në arkitekturën e vilës mund të jenë struktura të
punëtorive të dedikuara fermës, të referuar si villa rustica, si dhe kuartiri i banimit, apo villa
urbana. Vila së këndejmi duhet më së shumti të kuptohet si një etiketim apo identitet që
përfshinë pjesë të shumta të veçanta, ndonjëherë të ndërlidhura apo të varura me njëra tjetrën e
në raste tjera të ndara nga një kompleks arkitektural më i madh. Në vend të një imazhi të fiksuar
ndodhet një ambient arkitektural i cili mishëron një jete ideale, apo villeggiatura. [1]
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1.2.DEFINIMI I VILAVE
- Etimologjia dhe ndryshimet kuptimore e përmbajtjesore të Vilave
Në kuptimin etimologjik fjala Vilë rrjedh nga Italishtja villa, respektivisht nga Latinishtja villae
= shtepi rurale/ fshati e percjellë me ndërtesa ferme.
Kuptimi, definimi dhe konceptimi i Vilës si objekt dhe entitet gjeografik është zhvilluar dhe ka
ndryshuar në kohë dhe hapësirë:
•

- (veçanërisht në Evropën kontinentale) Një rezidencë/ shtëpi fshati e madhe dhe luksoze.

•

- Një shtëpi e madhe fshati e epokës Romake, që posedon pronë dhe përbëhet nga ferma
dhe ndërtesat e banimit të kompozuara rreth një oborri të brendshëm. Në epokën
Romake, vila ishte shtëpi fshati e shtresës së lart të shoqërisë, mirëpo qysh prej origjinës
së saj si vilë Romake, ideja dhe funksioni i një vile ka evoluar dhe ndryshuar në mënyrë
të konsiderueshme.

•

- Fillimisht e koncipuar si shtëpi fshati apo fermë Romake, termi 'vilë' u ripërtëri në Angli
në shek. XVIII ndër influencën e Palladios dhe si term u përdor për shtëpitë më të vogla
dhe kompakte të fshatit. Më vonë në shek. XIX u përdor për të përshkruar çdo shtëpi
suburbane.

•

- Në të folurën moderne, termi “vila” mund t'i referohet rezidencave / shtëpive të tipeve
dhe madhësive të ndryshme, të rangut të vilave dyshe suburbane “gjysme të pavarura”
dhe rezidencave në kontekstin urban. Sot, ndryshimet e vazhdueshme dhe konceptet e
ripërtëritura të stilit të jetesës së njerëzve sjellin dhe krijojnë gjithnjë e më tepër nevoja
për kualitetet e përgjithshme të banimit. Për më tepër kërkesat për vila dhe rezidenca
kanë marshuar drejtë sferës së dimensionit psikologjik dhe kulturor. [1]
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Si rrjedhojë edhe ka lindur një trend i ri dizajni dhe kërkesa të reja për qasjen
ambientale, organizimin e kthinave, përzgjedhjen e materialeve dhe konceptin e
dizajnit. Kjo
qasje rezulton në krijimin e hapësirave më natyrale për banim dhe më të përshtatshme
duke përdorur gjuhën më natyrale dhe më të pastër të dizajnit, duke u dhëne atyre një
shpjegim të kapshëm dhe të gjallëruar të konceptit të dizajnit arkitektonik në faktin se
ndërtesat lindin me qëllimin për t'u shërbyer njerëzve.[1]
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1.3.PIKTOGRAMET E SENDËRTIMIT TË BANIMIT
Si stukturë, strehë dhe ndjesi familiar – vatër

Fig.2. Piktograme e sendërtimit të banimit

Fig.3. Piktograme të evaluimit të vilave

5

1.4.HISTORIKU I ZHVILLIMIT TE BAINIMIT REGJIONAL DHE
EKSLUZIV- VILAVE

Zhvillimi dhe evaluimi i bazave të shtëpive / vilave në vende të ndryshme, ndarja e haësirave,
shpërndarja e funksioneve, format e ndryshme të bazave, etj.

Fig.4. Baza të Shtëpi/Vilave në vende të ndryshme
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2.INFLUENCAT KOHORE DHE HAPËSINORE - KLASIFIKIMI I
VILAVE
Vilat si objekte ekskluzive - individuale / familjare të banimit janë ndër ndërtesat arkitektonike
që kanë pësuar me së shumti ndryshime kuptimore, strukturale, kulturore, kontekstuale e qasje
ambientale, në këtë kuptim edhe termi “vila” është përdorur në mënyra të ndryshme në kohë
dhe hapësirë. Influencat e ndryshme gjatë historisë kanë bërë që shumë nga karakteristikat e
vilave të ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme, mirëpo edhe disa karakteristika të tyre të
lashta të ruhen ende në disa regjione, gjerë në ditët e sotshme. Shtetet / perandoritë të cilat kanë
sunduar më kohë të gjatë pjesë të mëdha të Botës po ashtu kanë pasur edhe shtresën e pasur/
elitare e cila edhe ka komisionuar ndërtimin e disa prej vilave më impozante që kanë lenë
gjurmë në historinë e artit, arkitekturës dhe kulturës së përgjithshme.
Në aspektin e zhvillimit kronologjik / historik të vilave në kohë dhe hapësirë, si radhitje me
karakteristike mund të vejmë në pah: [2]

•

Vilat Romake

•

Vilat Klasike/ Neoklasike

•

Vilat e Renesancës

•

Vilat Moderne

•

Vilat Postmoderne dhe Bashkohore.
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2.1.VILAT ROMAKE

Banimi Romak mund te ndahen në katër klasa: pallati, vila, domus dhe insulea. Në arkitekturën e
lashtë Romake një Vilë ishte fillimisht një shtëpi fshati e ndërtuar për elitën. Ekzistonin disa lloje
/ tipe të vilave të cilat dallonin për nga konteksti, karakteri dhe mënyra e shfrytëzimit:[2]
- Vila urbana
- Vila suburbana
- Vila suburbana
- Villa marittima
- Vilat mbretërore / perandorake.

Fig.5.Villa Adriana, Trivoli, Itali
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2.2. VILAT KLASISKE/ NEOKLASIKE

Vilat Neoklasike, si vazhdim i klasicizmit grek dhe romak janë mishërim i identiteteve të ndara
të secilit element arkitektonik të derivuara dhe inspiruar nga format, stilet dhe parimet klasike
(muret, shtyllat, arkitrajet, kornizat, portikot), etj.[3]

Fig.6. Vila Olmo, Como, Itali

Vilë Neoklasike

Fig.7. Montecello 1769-1809, Shtëpi Private, USA Thomas Jefferson
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2.3. VILAT E RENESANCES

Në shek. 14 dhe 15 në Itali, Vila prapë kishte domethënien e një shtëpie fshati, sikurse janë vilat
e para të Mediçive. Me 1450 Giovanni de Mediçi filloi ndërtimin e Vila Mediçit ne kodrinën e
Tuskancës, me gjasë vila e parë e krijuar ndër udhëzimet e Leon Batista Albertit, i cili teorizoi
tiparet e një ideje të re për vilat në përmbledhjen e tij De re aedificatoria. Nga Tuskanca ideja e
Viles u përhap në tërë Italinë dhe Evropën. Karakteristik dalluese e këtyre vilave ishte se ato
trajtoheshin ne lidhje fondamentale dhe estetike me ambientin e jashtëm, me pamje në peizazhin
bujqësor, kopshtet peizazhore dhe natyrën në përgjithësi.[4]

Fig.8. Villa Farnese, GiacomoVignola, Caprarola , Itali 1560

Fig.9. Villa di Medici, Giuliano Sangallo -1470,Tuscan
10

2.3.1. PALLADIO DHE MESHIRIMI I IDESE SE VILAVE

Fig.10. Andrea Palladio - Villa Capra “La Rotonda" në Vicenza
Në shek. 19, Vila si term, koncept dhe ndërtim u zgjerua për të përshkruar çdo shtëpi të madhe
suburbane që qëndronte e lirë në një parcelë peizazhi.
Shkalla dhe dekorimi i vilave pasqyronte pasurinë dhe pozitën sociale të pronarëve të tyre –
bankiereve e fisnikëve. Palladro i jepte dinjitetin vilave të tij përmes orkestrimit të dritareve,
pedimenteve, arkadave të lozhave, dhe për më tepër matematikës; proporcioneve, ritmit,
simetrisë, duke i materializuar këto në gurë dhe gdhendjen e tij. Vilat e Palladios paraqitnin
shtëpi të pronarëve me patundshmëri, një tip i ri i rezidencave provinciale/ fshatare.
Fasadat e këtyre vilave, të dominuara nga pedimente dhe të dekoruara, shfaqnin një prezencë të
fuqishme përmes territorit të sheshtë. Lozhat e tyre ofronin një vend të këndshëm për ngrënie,
biseda, performancë muzikore etj. Në brendinë e këtyre vilave Palladio i shpërndante funksionet
si vertikalisht ashtu edhe horizontalisht. Kuzhinat, depot, lavanderit dhe qilarët vendoseshin në
pjesën e bodrumit/suterremit; hapësira e bollshme ndër çati përdorej për ruajtjen e produktit më
të çmueshëm të pronës; drithi, i cili rastësisht shërbente edhe si izolues termik i dhomave
ndër.[5]

11

2.4. VILAT MODERNE

Pasqyrojnë tendencat konceptuale, materiale, sociale e kulturore të shek. 20 e këndej. Vilat
moderne janë mishërim i ideve të reja në arkitekturë e më gjerë, një proklamim i thjeshtësisë dhe
pastërtisë së formave, linjave, proporcioneve dhe materialeve, po ashtu edhe ndërlidhjes dhe
organizimit e kthinave të ndryshme dhe ambientit të jashtëm.[6]

Fig.11. Villa Savoye , 1928 – 1931, Poissy Francë
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2.5. VILAT POSTMODERNE DHE BASHEKOHORE

E parë si zhvendosje e arkitekturës moderne, postmodernizmi tenton vendosjen e linjave lidhëse
më të kaluarën në një kontekst bashkëkohorë. Në këtë kontekst vilat postmoderne janë mishërim
i tradicionalës dhe të arriturave në teknik e teknologji, në aspektin e materialeve të reja,
konstruksionit dhe koncepteve strukturale e tektonike. Megjithatë, sot në shumë vende vilat
bashkëkohore ende koncipohen në frymën e parimeve të arkitekturës moderne me tendenca të
theksuara nga faktorët kulturor të stilit të jetës, faktorëve ekologjik dhe ekonomik.
Sot termi “villa” shpesh përdoret për pronat pushimore që jepen me qira. Në Britani të Madhe,
termi përdorët për shtëpitë e pavarura në destinacione të ngrohta.[7]

Fig.12.OMA/Rem Koohlaas, Francë (1994 – 1998)

Fig.13. D-Villa, Zaha Hadid Architects, Karaibe
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3. LOKACIONI DHE TIPOLOGJIA – KLASIFIKIMI I VILAVE
- Klasifikimi sipas regjionit klimatik:

· Vila në vise Tropikale
· Breg / breg deti, liqeni apo lumi
· Klimë të thatë – shkretëtirë
· Klimë të ftohtë – mal.

“Zgjidhja e çdo problemi përmbahet në vetë-vete. Plani i saj, forma dhe karakteri determinohen
nga natyra e lokacionit, natyra e materialeve të përdorura, natyra e sistemeve që i përdor ato,
natyra e jetës që bëhet në të dhe qëllimi i vetë ndërtesës”.

Frank Lloyd Wright (1867-1959).
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3.1. BREG/ BREG DETI, LIQENI APO LUMI

Fig.14. Vila bregdetare

Fig.16. Vila afër liqenit

Fig, 15 Viile bregdetare , enterier

Fig.17 Vile ne afersi te lumit

“Një ndërtesë duhet të RRITET nga lokacioni sikurse ta rris vetë Natyra: nga brenda jashtë, dhe
të formësohet nga forcat të cilat e rrethojnë atë”.
Frank Lloyd Wright
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4.FAMILJA DHE STRUKTURA E SAJ
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DIAGRAMET FUNKSIONALE DHE ME FLUSKA

BODRUMI

17

PËRDHESA

18

KATI I PARE
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5. ANALIZA FUNKSIONALE E OBJEKTIT TE PROJEKTUAR

5.1. Funksioni i objektit të projektuar

Ndërtimi i projektuar është Banim Individual , e planifikuar të ndërtohet ne fshatin Sredskë
Komuna Prizren – Reqan . Si fillim lokacioni ka lartësi mbiteare prej 750m .
Vila fillon me bodrum ku është e sistemuar garazha per automjet që është e ndërlidhur me
hapësirë sportive fitnesi , pastaj po në këtë kat është një hapësirë për ngrohjen qendrore , si
dhe banjo dhe në fund komunikimi vertikal ku vazhdojm ne katin përdhesë.
Përdhesa vazhdon me hapësirën e qendrimit ditor ku një pjesë e kësaj hapësire vazhdon me
biblotekë , kuzhinën & tryezarin ku poashtu ka ndërlidhje me depo që luan rolin edhe
të utilitit .
Në pjesen tjeter është hapësira e kinemas , dhoma e gjumit për musafirë , banjo dhe shkallët
që na dërgojn ne katin e parë.
Dhe në katin e parë gjenden dhomat e gjumit për secilin antarë të familjes tonë ku në çdo
dhomë ka banjo te integruar , si dhe hapësira punuese për ruajtjen dhe printimin e
dokumenteve .
Si në përdhese poashtu edhe në katin e parë ka dalje në teracë ku përballë ka një pamje të
bukurte maleve dhe bjeshkëve .
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5.2. Materialet e ndërtimit të objektit të projektuar

Lokacioni në të cilin kemi vendosur të projektojmë Vilën tone familjare karakterizohet në të
gjitha anët me bjeshkë dhe male të larta ,ku gjithashtu nuk mungojnë lloj-lloj lisa te ndryshem që
japin një vizurë mahënitëse dhe qetësia që mbizotron poashtu. Prandaj si material do përdorim
kryesisht drurin dhe në disa pjesë të fasadës edhe gurë, në përshtatje të terrenit.
Vilën do e funizojmë me energji elektike nga burimi i ripërtrirshëm apo hidroenergjia përmes
Lumbardhit (Bistrica) me gjatesi 34km, energjia mund të ruhet shumë mirë , po ashtu kostoja e
prodhimit të energjisë elektrike nga energjia e ujit është shumë e ndryshme. Sa më e madhe të jetë
masa e ujit dhe lartësia e rënies së ujit, aq më i lirë prodhim kur nevojitet po ashtu kur ka tepricë
atëherë mund të futet ne rrjetin e qytetit dhe mund të zbatohet në faturat e ujit, mbeturinave,
mirëmbajtjes, etj.
Do të përdoren panelet solare ne kulum të cilat do sigurojnë ngrohjen e ujit për gjithë objektin.Si
dhe perdorimin e veshjes së qelqit Low-E.
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5.2.1.Aplikimi i materialeve ne Vilen Malore
5.2.2 Druri
Druri është përdorur në ndërtim për mijëra vjet dhe është ende një nga materialet më të përdorura
të ndërtimit.Druri është favorizuar si një material për shkak të shumëllojshmërisë së gjerë të
pronave në varësi të llojit.
Vetit positive të drurit :
•

Formësimi i lehtë i elementeve konstruuktive

•

PESHA E LEHTË

•

PËRPUNIMI I LEHTË

•

ESTETIKA etj

Fig.18 Druri

5.2.3Guri
Guri është material natyral, pjesë e vogël e shkëmbit i nxjerrë në mënyrë natyrore apo artificiale.
Ka prejadhje inorganike (minerale ) si dhe traditë shumë të gjatë të përdorimit në arkitekturë dhe
ndërtimtari .Guri është ërdorur për ndërtimin e disa prej monumenteve të njohura në historinë e
njerzimit. Guri është material me jetë gjatë në ndërtimtari.
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5.2.4. Qelqi
Veshje Low-E është një shtresë shumë e hollë që aplikohet në sipërfaqen e brendshme të xhamit në
njësitë e dritareve me xhama dopje ose treshe. Veshja mund të jetë e padukshme për syrin e lirë, por
definitivisht ofron përparësi të ndryshme.
Xhami i trefishtë përfshin tri shtresa qelqi për të siguruar izolim shumë të lartë termik, duke rritur
efikasitetin e energjisë në një ndërtesë. Duke aplikuar shtresën Low-E ( emetim i ulët) në dy sipërfaqet
e xhamit, një temperaturë fare minimale transferohet në shtëpi për shkak të rrezatimit të diellit, duke
mbajtur ambientin e brendshëm të freskët gjatë verës, sidomos në vendet me diell të lartë. Përveç
izolimit të jashtëzakonshëm termik, ato gjithashtu sigurojnë reduktim shumë të lartë akustik, duke
kontribuar në mënyrë të konsiderueshme në kushte më të mira jetese.
Veshja mbron nga rrezet UV (ultra violet) që mund të zbehin qilimat, dëmtojë mobiljet, dhe madje të
dëmtojë edhe lëkurën tuaj dhe sytë. Ai gjithashtu pasqyron nxehtësinë gjatë verës duke filtruar
rrezatimin e diellit dhe duke e mbajtur rrezatimin infra të kuqe jashtë.
Për më tepër, një kategori e posaçme e xhamave Low-E (shtresat pasive Low-E) kontribuojnë në
mbajtjen e ambjentit të ngrohtë në shtëpinë tuaj gjatë dimrit, duke funksionuar në një mënyrë të
ngjashme me termusat.

Fig.19. Qelqi Low – E dhe disa mostra

Fig. 20 Menyra e depertimit te drites dhe nxehtesise
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6. KONSTRUKSIONI I OBJEKTIT
Kemi paraparë konstruksion me sistem skeletor nga betoni i armuar.Elementet kryesore janë
shtyllat dhe trajet mbajtëse. Shtyllat mund të vendosen në distanca konstruktive më të mëdha se
muret (sipas llogarisë statike).
Përparësitë e sistmit konstruktiv skeletor :
•

Etazhiteti i pa kufizuar , Hapjet e pa kufizuara , deri te hapjet e plota ne mure.

•

Distanca konstuktive më e madhe mes shtyllave

•

Fleksibilitet fuksional (mund tu ndërrohet pozicioni mureve sipas nevojës )

•

Ekonomike (me pak materiale , kohë , fuqi punëtore..)

Themelet te ky sistem janë themele pllakë.

7. ENERGJIA E RIPERTRISHME
Energjia e ripërtëritshme është që vjen nga burimet natyrore siç janë energjia solare- diellore ,
hidroenergjia , energjia e erës , biomasës dhe ajo gjeotermale.Përveç se energjia e ripërtëritshme
është një energji e a shterrshme , ajo ka një rol të rëndesishëm në mbrojtjen e ambientit me
zvogëlimin e përdorimit të energjive fosile siç janë qymyri , benzina derivatet e naftës e të
ngjashme në emertimin e CO2 në atmosferë , poashtu një siguri energjetike dhe zhvillim
ekonomik në vendin tone.
Hidroenergjia është fuqia që rrjedh nga energjia e rënies së ujit e cila mund të shhfrytezohet
përveq tjerash edhe për të prodhuar energji .
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7.1. Llojet e hidroenergjisë

•

Hidroelektriciteti tradicional, duke iu referuar digave hidroelektrike.

•

Hidroelektriciteti nga lumi i rrjedhshëm, që kap energjinë kinetike në lumenj ose
përrenj, pa një rezervuar të madh dhe nganjëherë pa përdorimin e digave.

•

Projektet hidro të vogla janë 10 megavat ose më pak dhe shpesh nuk kanë rezervuare
artificiale.

•

Projektet hidro mikro sigurojë pga pak kilovat deri në disa qindra kilovat për shtëpitë e
izoluara, fshatra apo industritë e vogla.

•

Projektet e hidroelektricitetit në kanal shfrytëzojnë ujin i cili është përdorur diku tjetër;
p.sh. ujrat komunal.

•

Hidroelekticiteti me pompim-të-rezevuarit deponon ujin duke pompuar lart në
rezervuar, gjatë periudhave kur kërkesa është e ulët e lëshojnë në rezevuarin poshtë, dhe
për ta ngjitur përsëri lartë kur kërkesat rriten.
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8. NGROHJA QENDRORE
Ngrohja qëndrore është sistem i ngrohjes ku pajisja ngrohëse , kaldaja apo kazani qëndron në një
vend larg ambientit jetues si garazh apo bodrum.

8.1 Ngrohja qëndrore e dyshemesë
Sistemi i ngrohjes qëndrore të dyshemesë funksionon ku në vend të radiatorëve përdoret shtrirja
qarkore e gypave në dysheme të mbuluar më pas me shtresën rrafshuese dhe dyshemen finale ,
në të cilen qarkullon uji i ngrohtë dhe liron nxehtësin nga dyshemeja në dhomë.

Fig.21. Dy sistemet e ngrohjes & dy ambiente me
temperatura të ndryshme

Fig.22 Skema e dyshemes ngrohëse
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9. PANELET SOLARE

Fig.23 Panelet diellore

Fig.24 Panelet dhe pjeset e saj funksionale

9.2. Si funksionon energjia solare?
Energjia solare është energji që vjen nga dielli , burimi kryesor i energjisë në tokë pasi e gjithë
energjia që gjendet në tokë vjen nga dielli. Poashtu edhe energjitë tjera të ripërtëritshme në
mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë kanë prejardhje nga dielli.
Energjia solare përveç tjerash, mund të përdoret direkt si energji e nxehtësisë poashtu mund të
shndërrohet për ngrohje të ujit sanitar përmes centraleve apo kolektorëve diellorë si dhe në
energji elektrike përmes sistemeve fotovoltaike.
Panel diellor PV përfshin një numër të qelizave diellore të përbërë nga një material që
kthen fotovoltaike e rrezatimit diellor direkt në rrymë elektrike.
Pasi që lokacioni është vendë malorë fasada do duket kryesishtë e thjeshtë me materiale vendore,
nga druri dhe guret e gdhendur ,pra kombinim mes dy materialeve ndërtimore.
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10. FASADA
Ndërtimi i ndërtesave private po zhvillohet me shpejtësi. Fasadat e vilave kryejnë një rol
dekorativ, janë shenja dalluese të sajë . Poashtu, ato shërbejnë për ta ngrohur atë , për ta mbrojtur
nga reshjet atmosferke dhe duhet të duken harmonike me kopshtin e shtëpisë dhe
peizazhinpërreth. Një shtëpi prej druri është një simbol i rehatisë dhe nuk është për asgjë që një
karakteristikë dalluese e drurit natyror është ngrohtësia. Materiali është i ngrohtë jo vetëm për
prekjen dhe jo vetëm sepse ka përçueshmëri të ulët termike, por është edhe i ngrohtë në
perceptimin vizual. Në formimin e pamjes së re të ndërtesës, druri ofron mundësi elegant. Mund
të përdoret për të dekoruar tërë fasadën ose vetëm fragmentet e saj duke kombinuar drurin me
materiale të tjera përfunduese. Druri shkon mirë me shumë materiale tjera mirëpo ne kemi bërë
kombinimin me gurin e gdhendur.

Fig.25 Druri dhe guri si fasada dekoruese.
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11. PROJEKTI
Analizat e lokacionit 1:500
Situacioni i gjerë , P=1:500
Situacioni i ngushtë , P= 1:200
Koncepti
Baza e themeleve; P=1:100
Baza e bodrumit; P=1:100
Baza e përdhesës; P=1:100
Baza e katit; P=1:100
Baza e kulmit; P=1:100
Dy prerje; P=1:100
Katër fasadat; P=1:100
Renderat
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